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Exposure assessment of greenhouse workers with anti- Cholinesterase
pesticides by biological monitoring
Abstract
Background and Aims: Organophosphate compounds are the most popular insecticides with the
widespread application in pest control. These toxic compounds interfere with the blood cholinesterase
and inhibit the cholinestarse activity.Measurement of Cholinesterase activity is widely used for diagnosis
of poisoning and adverse effects caused by pesticides. Green-house workers are one of the important
occupational groups with the high risk of poisoning with organophosphate and karbamat pesticides .The
purpose of this study was to assess the exposure of green-house workers with anti-cholinesterase toxic
compounds by measuring the blood cholinesterase activity using electrometric method. Methods: This
research is a descriptive cross sectional study that carried out on farmers of the cucumber green-houses
. In this study, 40 workers were selected and their blood cholinesterase enzyme activity were measured
using electrometric method . In electrometric method the reduction of cholinesterase activity can be
measured through recording the changes of blood pH induced by anticholinestrase agents . The results
were analyzed by version16 of spss software. Results: Based on the obtained results the amount of
erythrocyte cholinesterase enzyme inhibition was between 1 / 77% to 35 / 4% and the mean and standard
deviation was 23 / 2% ±9 / 68. Similarly, the amount of plasma cholinesterase enzyme inhibition was
between 1% to 28% and the mean and standard deviation was equal to 16/57 ±7 / 92. Following the
analysis of results 25% (n=10) of the workers were identified with no poisoning, 17.5% (n = 7) with minor
poisoning , 55% (n=22) with moderate poisoning and 2.5% (n=1) with severe poisoning. Conclusion:
Organophosphate poisoning has been reported as the third cause of poisoning and also the leading
cause of poisoning deaths in our country.Therefore, considering the results of this research and the
importance of the evaluation of workers exposure to organophosphate pesticides it can be stated that the
use of electrometric method is a valuable tool for biological monitoring of exposed populations . As this
method is simple, portable and not expensive and at the same time provides high precision , it has a
potential to be applied for screeningandearlydiagnosisof organophosphate poisonings inlarge-scale
studies.
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز از ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
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ﭼﻜﻴﺪه
زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف :ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه از ﭘﺮ ﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﺣﺸﺮهﻛﺶﻫﺎ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻓﺎت ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻤﻮم در ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﻮده و آن را ﻣﻬﺎر
ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ .اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و آﺳﻴﺐﻫﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از ﺣﺸـﺮهﻛـﺶﻫـﺎ دارد .ﻳﻜـﻲ از ﮔـﺮوهﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻌـﺮض
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ آﻓﺖﻛﺶﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮهﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎتﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤـﺎس ﻛـﺎرﮔﺮان
ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺧﻮن در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.
روش ﺑﺮرﺳﻲ :اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﻴﺎر اﺳﺘﺎن ﻳـﺰد
ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در ﺳﺎل  90-89اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮآورد آﻣﺎري  40ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ اﻧﺘﺨـﺎب و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧـﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮن آنﻫﺎ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ .در روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴـﺮات pH
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  spss16ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳـﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ :ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﻴﻦ  % 1/77ﺗﺎ  % 35/4ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن 9/68
 % 23/2±ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻴﻦ  %1ﺗﺎ  % 28ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 16/57± 7/92
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ .ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  10) %25ﻧﻔﺮ( ﺑﺪون ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ 7 )%17/5 ,ﻧﻔﺮ( داراي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻧﺪك 22)%55 ،ﻧﻔﺮ( داراي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ و 1)%2/5ﻧﻔﺮ( دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي :ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖﻫـﺎ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﻳـﻚ روش ﺑﺴـﻴﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻣﻌﺮض ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎده و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮدن ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻢ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ آن را دارد ﻛﻪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي و در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻛﻠﻴﺪ واژهﻫﺎ :ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﺗﻤﺎس ﺷﻐﻠﻲ ،ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ،ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻧﻴﺎز ﺑـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪات
ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه
و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﺎورزي و ﻧﻴـﺎز روز اﻓـﺰون
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎي ﻛﺸـﺎورزي
ﺳﻨﺘﻲ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺻـﻨﻌﺘﻲ و
ﮔﻠﺨﺎﻧــﻪاي داده اﺳــﺖ .در اﻳــﻦ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫــﺎ ،در ﺑﻴﺸــﺘﺮ

ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ،
ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻـﻠﻲ را
در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎري از
آﻓــﺖ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﻲ روﻳــﻪ آﻓــﺖ ﻛــﺶﻫــﺎ
درﻏﻠﻈــﺖﻫــﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗــﺮ از ﺣــﺪود ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﺷــﺪه ﮔﺮدﻳــﺪه
اﺳﺖ]1و.[2

_____________________________________________________________________________________________________________
 -1ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر و داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان.
) -2ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪاي ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻛﺎر ،داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮانyaserd2005@yahoo.com .
 -3اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر و رﻳﺎﺿﻲ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان ،ﺗﻬﺮان ،اﻳﺮان.
 -4ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد ،ﻳﺰد ،اﻳﺮان.
 -5ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺰد ،ﻳﺰد ،اﻳﺮان.
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ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺑـﻪ وﻳـﮋه
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻣﺒﺎرزه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﺳـﺘﻔﺎده از
آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﺻـﻠﻲ را در ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت
اﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ .از ﻃﺮﻓـﻲ ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎزار ﻣﺼـﺮف در ﺧﺼـﻮص
ﺗــﺄﻣﻴﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻋــﺎري از آﻓــﺖ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده
ﺑﻲروﻳﻪ آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎ درﻏﻠﻈﺖﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﺪود ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ]1و.[2
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪاي از ﻧـﻮع ﺳﺮﭘﻮﺷـﻴﺪه و ﮔـﺮم و
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻮده و در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ
ﺑﺎﻻي ﮔﻴﺎﻫﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺮﺗﺒـﺎً از آﻓـﺖ
ﻛﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﭼﻮن ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴﻔﺮه ،ارﮔﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮه
و ﻛﺎرﺑﺎﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﻛـﻪ
در ﻣﺤﻴﻂﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺑﺎ
اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮارض ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ را ﺑﺮ
ﻛﺸﺎورزان ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ارﮔﺎﻧﻮ ﻓﺴـﻔﺎتﻫـﺎ و ﻛﺎرﺑﺎﻣـﺎتﻫـﺎ ﺑﻄـﻮر وﺳـﻴﻌﻲ در
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻛﺸﺎورزي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲﺷـﻮد].[3
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺣﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ رﻳﺴﻚ
ﺗﻤــﺎس و آﻟــﻮده ﺷــﺪن ﺑــﺎ اﻳــﻦ ﺳــﻤﻮم را دارﻧــﺪ].[4
ﺣﺸﺮهﻛﺶﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﺰاران ﻧﺎم ﺗﺠﺎرﺗﻲ وﺟـﻮد دارد
ﻛﻪ در ﺣﺪود  66درﺻﺪ از آنﻫـﺎ در ﻛﺸـﺎورزي اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ،آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ارﮔـﺎﻧﻮ ﻓﺴـﻔﺮه
ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ] .[5ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در آﻣﺮﻳﻜـﺎ
در ﺳﺎل  ،2002ﺣﺪود  80درﺻﺪ از آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎي ﻣـﻮرد
ﻣﺼﺮف در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر را ﺳﻤﻮم ارﮔـﺎﻧﻮ ﻓﺴـﻔﺮه ﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﻣﻲدادﻧﺪ] . [7در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛـﻪ در
ﺳﺎل  1373ﺗﻌﺪاد  187ﻧﻮع آﻓﺖ ﻛﺶ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺎز وارد
ﻛﺸﻮر ﺷﺪه ﻛـﻪ  30درﺻـﺪ آنﻫـﺎ از ﻧـﻮع ﻓﺴـﻔﺮه ﺑـﻮده
اﺳﺖ].[8
ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺣــﺎﻛﻲ از آن اﺳــﺖ ﻛــﻪ در
ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺣﺪود  830ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔـﺮ در
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛـﺎر ﺑـﻮده و در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  3درﺻﺪ ﻛﺸﺎورزان ﻳﻌﻨـﻲ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺣـﺪود 25
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﺸـﺎورزي ﺷـﺪه و
ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺻـﻨﻌﺖ ﻛﺸـﺎورزي
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ] .[6در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴـﺰ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠـﺖ
ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻋﻠــﺖ اﺻــﻠﻲ ﻣــﺮگ و ﻣﻴــﺮ ﻧﺎﺷــﻲ از
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ].[9
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻛـﻪ
در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺮف را دارﻧﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ
اﺛﺮات ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲﮔﺮدد .ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت
ﻧﺎﺷﻲ از ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﻫﺎ اﺛﺮات ﺣﺎد آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ ﺣﺎد اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴـﻔﺮه ﻫـﺎ از
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳـﺘﺮاز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺗﺠﻤﻊ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎي اﺳـﺘﻴﻞ ﻛـﻮﻟﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎﻧـﻪﻫـﺎي
ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲﺷﻮد] .[5اﻏﻠﺐ آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آنﻫـﺎﻳﻲ
ﻛــﻪ در ﺑﺨــﺶ ﻛﺸــﺎورزي اﺳــﺘﻔﺎده ﻣــﻲﺷــﻮد ،اﻳﺠــﺎد
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎي ﺣﺎدي ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺮگ ﺷﻮﻧﺪ ] .[10از اﺛﺮات ﻣﺰﻣﻦ ﺗﻤـﺎس
ﺑﺎ آﻓﺖ ﻛﺶﻫﺎ ﺑﻪ وﻳـﮋه ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴـﻔﺎتﻫـﺎ ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﻳﻲ  ،اﺧﺘﻼﻻت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ و اﺛـﺮات
ﺗﺮاﺗﻮژﻧﻴﻚ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد].[11
ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راهﻫﺎي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻤـﺎس و ﺑـﻪ
دﻧﺒﺎل آن اﺛﺮات ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪازهﮔﻴـﺮي ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮﻫـﺎ ﻳـﺎ ﺷـﺎﺧﺺﻫـﺎي
زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﭘـﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﺑـﺰاري
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑــﺮاي ردﻳــﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻘــﺪار ﻣــﺎده و ﻳــﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺪن؛ ﺑﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ راه
ورود و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ
روش ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ در ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻲﺷﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑـﻪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ،ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﺖ ﻳـﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﺬب ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﻄﺢ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ،ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻲ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ،ﻣﺖﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و
ﻏﻴﺮه اﺷﺎره ﻧﻤﻮد].[12
ﺑــﺮاي ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻴــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ آﻧــﺰﻳﻢ ﻛــﻮﻟﻴﻦاﺳــﺘﺮاز
روشﻫﺎي دﻗﻴﻖﺗﺮ ،ﺳﺎدهﺗـﺮ و ﻣﻨﺎﺳـﺐﺗـﺮي ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ
زﻣــﺎن ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎد داده ﺷــﺪهاﻧــﺪ ،از ﺟﻤﻠــﻪ اﻳــﻦ روشﻫــﺎ
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮي اﺷﺎره ﻛـﺮد .در اﻳـﻦ روش
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻐﻴﻴﺮات  pHاﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﻮن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ
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ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ،ﻣﻲﺗﻮان ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻳـﻦ
آﻧﺰﻳﻢ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد .از ﻣﺰاﻳﺎي اﻳﻦ روش ﻣـﻲﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﺳﺎده و ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮدن ،ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛـﻢ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل دﻗـﺖ
ﺑﺎﻻي آن اﺷﺎره ﻛﺮد].[13
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ روش را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺮان در
ﻣﻌﺮض ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 15
ﺗﺎ  25درﺻﺪي از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤـﺎس اﻧـﺪك،
ﻛﺎﻫﺶ  25ﺗﺎ  35درﺻﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤـﺎس ﻣﺘﻮﺳـﻂ و
ﻛﺎﻫﺶ  35ﺗـﺎ  50درﺻـﺪي ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷـﺪﻳﺪ
اﺳﺖ] .[14ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ،از اﻳـﻦ
ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ"ﺑﻴﻮﻣـﺎرﻛﺮ ﺗﻤـﺎس"
ﻛــﻪ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪه ﻣﻴــﺰان ﺗﻤــﺎس ﺑــﻮده و ﻫــﻢ ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان"ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ اﺛﺮ" ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺪت ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ
در ﻓﺮد ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل  1380ﺣﺪود  25/9درﺻﺪ
ﻛﻞ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ را ﻛﺸﺎورزان ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و اﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺳـﻬﻢ
ﺑﺰرﮔﻲ از ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر را ﻋﻬﺪهدار ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ].[15
ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي و ﻋـﺪم ﻛﻨﺘـﺮل
ﺗﻤﺎس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻛـﺎرﮔﺮان
ﻛﺸﺎورز ﺷﺪه ﺑﻠﻜﻪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺸـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ ﺻـﺪﻣﺎت
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ[16].
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ ﺳـﻤﻮم
ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴــﻔﺮه در ﻛﺸــﻮر ،ﻫــﺪف از اﻧﺠــﺎم اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﻛﺎرﮔﺮان
ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺤﻮه ﺗﻤـﺎس و ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮد.
روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻧﻮع
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد آﻣﺎري 40ﻧﻔﺮ
از ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷـﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎي ﺧﻴـﺎر در اﻳـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻫﻤﮕـﻲ ﻣـﺮد ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻧﺤـﻮهي
ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو ﻣﺮﺣﻠـﻪاي
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ﺑﻮد.
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ :در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎ،
ﺑــﺎ ﻫﻤﻜــﺎري ﺟﻬــﺎد ﻛﺸــﺎورزي اﺳــﺘﺎن ﻳــﺰد ﻟﻴﺴــﺖ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي آﻣﺎري
ﻣﺤﻞ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪﻧﺪ .ﭘـﺲ از
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻻزم در زﻣﻴﻨـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ
اﻓﺮاد اراﺋﻪ ﺷﺪه و از آنﻫﺎ رﺿﺎﻳﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ
اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪاي ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي :در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از اراﺋـﻪ ﺗﻮﺿـﻴﺤﺎت
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و اﺧﺬ رﺿﺎﻳﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﺘﺒﻲ ،ﺗﻮﺳـﻂ
ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﻴﺮ ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ از اﻓﺮاد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻘﺪار  3ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ورﻳﺪي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫـﺎي
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺨﺼـﻮص اﻧﺘﻘـﺎل
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ.
آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ :در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ
ﺑــﻪ ﻣــﺪت  15دﻗﻴﻘــﻪ و در  3000دور در دﻗﻴﻘــﻪ ﺑﺨــﺶ
ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎ ﺟـﺪا ﺷـﺪﻧﺪ.
ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ در ﻳﻚ ﺑﻴﻜﺮ  10ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه
ﻛﻪ ﺣﺎوي  3ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ 0/2,ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻳـﺎ
ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫـﺎ و  3ﻣﻴﻠـﻲﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﺎﻓﺮ ﻓﺴـﻔﺎت
ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل) (pH= 8/1ﺑﻮد .اﺑﺘﺪا دﺳـﺘﮕﺎه  pHﻣﺘـﺮ ﻛـﺎﻟﻴﺒﺮه
ﺷﺪه و  pHاوﻟﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮود ﺷﻴﺸﻪاي pH
ﻣﺘﺮ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي و ﻳﺎدداﺷﺖ ﺷﺪ .ﺳـﭙﺲ  0/1ﻣﻴﻠـﻲﻟﻴﺘـﺮ
ﻣﺤﻠﻮل آﺑﻲ  %1ﻳﺪﻳﺪ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ ﻳﺎ  %7/5ﻳﺪﻳﺪ اﺳﺘﻴﻞ
ﺗﻴﻮﻛﻮﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻣﺪت  25دﻗﻴﻘﻪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  37درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔـﺮاد ﻗـﺮار
داده ﺷﺪه و ﻣﺠﺪداً  pHﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﻣﺨﻠـﻮط اﻧـﺪازهﮔﻴـﺮي و
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ :در ﻛﻨﺎر ﻫﺮ ﺳﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ .روش ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺪون ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻳﺎ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ ﺧﻮن ﺑﻮد.
ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ :ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴـﺰان زﻣﻴﻨـﻪ
در اﻓــﺮاد اﻳﺮاﻧــﻲ ﺗﻌــﺪاد  10ﻧﻔــﺮ از اﻓــﺮاد ﻣــﺮد ﺳــﺎﻟﻢ در
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ  24±2/58ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣـﻞ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه آﻧـﺰﻳﻢ ﻛـﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨـﺎب و
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﺎ ﻣﻴـﺰان زﻣﻴﻨـﻪ
ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﺎ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻧﺮماﻓﺰار  SPSS16ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ اﻓـﺮاد ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 19-46ﺳﺎل ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ آنﻫـﺎ 30/53±6/73
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻧﻤﻮدار  1ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﺮ
اﺳﺎس ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺑـﻪدﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن داد ﻣﺘﻮﺳـﻂ زﻣـﺎن
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪداران ،1/375±1/082
ﺑﺮاي ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﺎده  4/16±1/136و ﻛﺎرﮔﺮان ﺳﻢﭘـﺎش
 5/3±0/48ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز
ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ :ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و

اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴــﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻛــﻮﻟﻴﻦاﺳــﺘﺮاز ﭘﻼﺳــﻤﺎ و
ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 1±0/074
و  1/13±0/06ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﮔﺮدﻳــﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻣﻴــﺰان زﻣﻴﻨــﻪ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان زﻣﻴﻨﻪ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﻛـﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز در ﻣـﺮدان ﺳـﺎﻟﻢ در
ﻣﻘﺎﻻت ﺧﺎرﺟﻲ] [13اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲداري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد.
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ و درﺻـﺪ ﺗﻮﻗـﻒ آﻧـﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در ﻛـﺎرﮔﺮان
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ :ﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و

درﺻﺪ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫـﺎ
در ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺟﺪول 1ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﻴــﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ و درﺻــﺪ ﺗﻮﻗــﻒ آﻧــﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺮان ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
رﺗﺒـــﻪ ﺑﻨـــﺪي ﻣﺴـــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـــﺎ ﺳـــﻤﻮم
آﻧﺘﻲﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﻛـﺎرﮔﺮان ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ :ﻧﻤـﻮدار 2

ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪي ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ
6
SD=1/136

4
3
2

SD=1/082

1

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ)ﺳﺎﻋﺖ(

SD=0/48

5

0

ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﻢ ﭘﺎش

ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﺎده

ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ دار

ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻧﻤﻮدار  -1ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺟﺪول  -1ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و درﺻﺪ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ
ﺗﻌﺪاد
ﺑﻴﻮ ﻣﺎرﻛﺮ
0/19
0/86
1/11
0/73
40
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ
9/68
23/2
35/40
1/77
40
درﺻﺪ ﺗﻮﻗﻒ
0/079
0/83
0/99
0/72
40
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻼﺳﻤﺎ
7/2
16/57
28
1
40
درﺻﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﻼﺳﻤﺎ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم...

ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎ ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴـﺰان
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز ﺧـﻮن ﺑـﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﻳـﻚ در
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻮد .در اﻳﻦ روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﺗﻐﻴﻴﺮات  pHاﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﻮن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ،ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻳـﻦ آﻧـﺰﻳﻢ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار
ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺟــﺪول  1ﻣﻴــﺰان ﺗﻮﻗــﻒ آﻧــﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻴﻦ
 % 1/77ﺗﺎ  % 35/4ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤـﺮاف
ﻣﻌﻴﺎر آن % 23/2±9/68ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﻴﻦ  %1ﺗـﺎ %28
ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺑــﻮده و ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤــﺮاف ﻣﻌﻴــﺎر آن 7/92
 % 16/57±ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻗـﻒ آﻧـﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖﻫﺎ در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴـﺰان
زﻣﻴﻨــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ داري را ﻧﺸــﺎن داد ).(p<0/001
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻧﻴـﺰ

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺷﺪت ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي :ﺟﺪول  2راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺪت

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮدي در
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﭘﺮﻣﺼـﺮفﺗـﺮﻳﻦ
آﻓﺖﻛﺶﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸـﺎورزي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده
ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ] .[17از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﺳﻤﻲ اﻳﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻬﺎر آﻧﺰﻳﻢ ﻛـﻮﻟﻴﻦ اﺳـﺘﺮاز ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﻳـﺎ آﻧـﺰﻳﻢ
ﭘﺴﻮدو ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﺳﺮم ﻳﺎ ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﻣﻄﻤـﺌﻦﺗـﺮﻳﻦ و
ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﻤـﺎس
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ] .[18ﻫﺪف از اﻳـﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ
درﺻﺪ

ﺗﻌﺪاد

55
25
17/5

22

2/5

10

7

1

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ

5

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ

ﺑﺪون ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

ﻧﻤﻮدار -2رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺟﺪول  -2راﺑﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و ﻣﻴﺰان ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ
21
3
3
ﺗﻌﺪاد
ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇـﺖ
ﻓﺮدي
%95/5
%42/9
%30
درﺻﺪ
ﺗﻌﺪاد
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
1
4
7
ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻗﺺ
%4/5
%57/1
%70
درﺻﺪ

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ

ﺑﺪون ﻣﺴﻮﻣﻴﺖ
1
%100
0
%0
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ﺷﻬﻨﺎز ﺑﺎﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻜﺎران

6

اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲداري ﺑــﺎ ﻣﻘــﺎدﻳﺮ زﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪ
).(p<0/001
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎس
ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ
ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑﻴــﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴــﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﻋﻠــﻞ اﻳﺠــﺎد
آﺳﻴﺐﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺸﺎﻏﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
ﺳﻤﻮم در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ وﺣـﺪﺗﻲ،
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ  70ﺗﺎ  80درﺻﺪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﺎﻗـﻞ ﺟﻬﺸـﻲ
روي ﻳﻚ آﻟﺮژن ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ] .[14اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز را در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ
ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر در ﻣﺸـﺎﻏﻠﻲ ﻛـﻪ
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم در ﺗﻤـﺎس ﻫﺴـﺘﻨﺪ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲدﻫـﺪ .در
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ اﺑـﺮاﻫﻴﻢزاده و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺮروي
ﻛﺎرﮔﺮان ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﺑـﻮد
ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﻣﺮدان در ﻣﻌـﺮض ﺗﻤـﺎس
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري ﭘﻴـﺪا ﻛـﺮده اﺳـﺖ] .[17در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
 Lakewﻛﻪ روي  81ﻧﻔﺮ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ ﺳـﻤﻮم
آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در اﺗﻴﻮﭘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ
ﺳﻄﺢ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲداري
) (p<0/05ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ] .[20در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﻳﮕﺮي
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  Robinsonروي  17ﺑﺎﻏﺒﺎن در ﻏـﺮب ﻛﺎﻧـﺎدا
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از درﺧﺖ ﻛﺎري و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳـﻤﻮم
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ در  15/9درﺻــﺪ اﻓــﺮاد ﻛــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨــﻲ
داري) (p<0/05در ﺳﻄﺢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣـﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ].[21
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺼـﻮرت ﻣـﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪي ﺑـﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳـﻤﻮم آﻧﺘـﻲ ﻛـﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز از ﻃﺮﻳـﻖ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ ﻛـﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آنﻫﺎ ﻗﺪري ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  Londonروي  164ﻧﻔـﺮ ﻛﺸـﺎورز و  83ﻧﻔـﺮ
ﺷــﺎﻫﺪ در آﻓﺮﻳﻘــﺎي ﺟﻨــﻮﺑﻲ اﺧــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ داري ﺑــﻴﻦ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد و ﺷـﺎﻫﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ] .[22در ﺣﺎﻟﻲﻛـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ Ciesielski
ﻛﻪ روي  202ﻛﺸﺎورز و  42ﺷﺎﻫﺪ در ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒـﻮلﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ در
ﻛﺸﺎورزان ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺘﻪ و در  12درﺻـﺪ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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ﻛﺸــﺎورزان ﺳــﻄﺢ ﻛــﻮﻟﻴﻦاﺳــﺘﺮاز ﺧﻴﻠــﻲ ﭘــﺎﻳﻴﻦ آﻣــﺪه
اﺳﺖ] .[23در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﻲ روي 20
ﻛﺎرﮔﺮ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن)(p<0/05
داد ] .[27اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷـﺮاﻳﻂ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎس ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس و ﻳﺎ ﺗﻔﺎوت در ﻏﻠﻈـﺖ
و ﻧﻮع ﺳﻤﻮم ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎً
ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ دو ﻛـﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز ﺳـﻠﻮلﻫـﺎي ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ و
ﭘﻼﺳﻤﺎ را اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﻛﻪ در اﻛﻮادر روي  41ﻓﺮد در ﺗﻤﺎس ﺑـﺎ
ﺣﺸﺮهﻛﺶﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،در  88درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻴﺰان ﻛـﻮﻟﻴﻦ
اﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ از ﺣﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ ﺑـﻮد].[24
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  Hernandezدر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻛﻪ روي  135ﻛﺎرﮔﺮ
ﺳﻢﭘﺎش اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺳﻄﺢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣـﺰ
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري) 14/5درﺻﺪ( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد].[25
 Ramaو Jagaﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨـﻮﺑﻲ روي
 69ﻛﺸﺎورز ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻮﻟﻴﻦ اﺳـﺘﺮاز
ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ  77درﺻـﺪ ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗـﺮ از ﻣﻴـﺰان زﻣﻴﻨـﻪ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ].[26
ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻳــﻦ ،در اﻳــﻦ ﺗﺤﻘﻴــﻖ در ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﺘــﺎﻳﺞ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣـﺎري ﻣﻴـﺎن ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ
آﻧﺰﻳﻢ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳـﺘﺮاز ﭘﻼﺳـﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف
ﻣﻌﻨﻲداري وﺟﻮد ﻧـﺪارد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻗـﻒ آﻧـﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﭘﻼﺳﻤﺎ و ارﻳﺘﺮوﺳـﻴﺖﻫـﺎ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴـﻔﺮه
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي
ﻗﺮﻣﺰ و ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺸﺮهﻛﺶﻫﺎ
از ﻗﺒﻴﻞ دﻳﻤﺘﻮن در ﺗﻤﺎسﻫﺎي ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣـﺪت ﻛـﻮﻟﻴﻦ-
اﺳﺘﺮاز ﭘﻼﺳﻤﺎ را ﻗﺒﻞ از ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز ﮔﻠﺒﻮلﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ].[28
ﻧﻤﻮدار 2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ رﺗﺒـﻪﺑﻨـﺪي ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﺎ
ﺳﻤﻮم آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز را در ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ

ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم...

 10) %25ﻧﻔﺮ( اﻓﺮاد ﺑﺪون ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ 7 ) %17.5 ,ﻧﻔـﺮ(
داراي ﻣﺴـــﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴـــﻒ 22) %55 ,ﻧﻔـــﺮ( داراي
ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳــﻂ و 1) %2.5ﻧﻔــﺮ( دﭼــﺎر ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ
ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ از ﻧﻈـﺮ آﻣـﺎري
اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻓﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﭼـﺎر ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺼﻮرت ﻛﺎرﮔﺮ ﺳـﺎده و
ﻛﺎرﮔﺮ ﺳﻢﭘﺎش در اﻳﻦ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑـﻮده و
اﻳــﻦ در ﺣــﺎﻟﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ اﻓــﺮادي ﻛــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ آﻧــﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﺪم ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑـﻮد
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داراﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂﻫـﺎي ﺑﺴـﺘﻪ
ﺗﺮدد و ﻛﺎر ﻛﺮده و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺪﻛﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺳـﻤﻮم در
ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪت
زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﺆﺛﺮ در روﻧـﺪ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺷﺎره ﺷـﺪ ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻗﻒ آﻧﺰﻳﻢ ،از اﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﻫـﻢ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ"ﺑﻴﻮﻣـﺎرﻛﺮ ﺗﻤـﺎس" ﻛـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً ﻧﺸـﺎن
دﻫﻨﺪهي ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﺑﻮده و ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان"ﺑﻴﻮﻣـﺎرﻛﺮ
اﺛﺮ" ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻮع اﺛﺮ و ﺷﺪت ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در اﻓﺮاد
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳـﺪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻣﺮاﻗﺒـﺖﻫـﺎي
ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮي ﻫﺴــﺘﻨﺪ زﻳــﺮا ﺑﺴــﻴﺎري از ﻋﻼﺋــﻢ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺼﻮرت ﺗﺪرﻳﺠﻲ و در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﻲﻛﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ آﻧﺰﻳﻢ ﺗﻤﺎس و
ﺟﺬب اﻳﻦ ﺳﻤﻮم را ﭘﻴﺶ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي در ﺑـﺪن
ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ اﻏﻠـﺐ اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺷﻜﺎري ﻛـﻪ در آﻧـﺰﻳﻢ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄـﻪ ﺷـﺪت ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ و
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ )ﺟﺪول .(2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در راﺑﻄـﻪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ
در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﮔـﺮوه ﺑـﺪون ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ  %30از وﺳـﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮده و %70ﺑﺼـﻮرت ﻧـﺎﻗﺺ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه داراي ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺧﻔﻴﻒ
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 %42/9از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓـﺮدي اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮده وﻟـﻲ
 %57/1از اﻳــﻦ ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﻫﺮﭼﻨــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻧــﺎﻗﺺ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﺑـﺎ
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ
ﺗﺮﺗﻴــﺐ  %95/5و  %100آنﻫــﺎ از ﻫــﻴﭻﮔﻮﻧــﻪ وﺳــﻴﻠﻪ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳـﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣـﺆﺛﺮي در ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﺎرﻛﻨـﺎن در
ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﺛــﺮات ﺳــﻤﻮم آﻧﺘــﻲ ﻛــﻮﻟﻴﻦاﺳــﺘﺮاز اﻳﻔــﺎ ﻧﻤﺎﻳــﺪ
) .(p<0/001در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪاي ﻛــﻪ در ﺳــﺎل  85ﺗﻮﺳــﻂ
ﻋﻘﻴﻠﻲﻧﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران در زﻣﻴﻨـﻪ راﺑﻄـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﺼـﺮف
ﺳﻤﻮم آﻓـﺖﻛـﺶ و اﺛـﺮات آن ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ ﻛﺸـﺎورزان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪود %68
واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ اﺳـﺘﻔﺎده
ﻧﻜﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻼﺋـﻢ ﻣﺴـﻤﻮﻣﻴﺖ در اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﺑﻮد] .[29ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺗﺒـﺎط
ﻣﻴــﺎن اﺳــﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﺣﻔــﺎﻃﺘﻲ و ﻣﺴــﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻛﺸﺎورزان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﮕﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨـﺪهي اﻳـﻦ
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي در
ﻣﻴﺎن ﻛﺸﺎورزان در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻗﺮار دارد و ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻮارض ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم در ﻛﺸـﺎورزان ﻋـﺪم
اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻳﺎ ﻋﺪم آﮔـﺎﻫﻲ ﻛـﺎﻓﻲ از ﻧﺤـﻮه
اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ]19و.[17
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺳـﺨﺖ
ﮔﻠﺨﺎﻧﻪاي از ﻧﻈﺮ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑـﺎﻻ اﺳـﺘﻔﺎده از وﺳـﺎﻳﻞ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي ﺳﺨﺖ و آزاردﻫﻨـﺪه اﺳـﺖ .از ﻃﺮﻓـﻲ ﺑـﻪ
دﻟﻴﻞ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﻮدن ﻓﻀﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺳـﻤﻮم ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲﺗﺮي در ﻓﻀﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪه
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮد دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺬب ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺳـﻤﻮم و در
ﻧﺘﻴﺠــﻪ اﻫﻤﻴــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده از وﺳــﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇــﺖ ﻓــﺮدي در
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ .ﻟـﺬا در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب
وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي از ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﻮزش ﻛﺎﻓﻲ در
ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﺤﻴﺢ آنﻫﺎ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ راهﻫـﺎي ﻛـﺎﻫﺶ
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از راهﻛﺎرﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴـﺰ
ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧـﻪﻫـﺎ را
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
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.ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ داد
ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺳـﻮﻣﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻋﻠـﺖ اﺻـﻠﻲ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻧﺎﺷـﻲ از
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ.[27]ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ در ﻛﺸﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﺘــﺎﻳﺞ ﺑــﻪدﺳــﺖ آﻣــﺪه ﺳــﻨﺠﺶ روﺗــﻴﻦ
ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز در ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﺸـﺎﻏﻞ و
ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﻤﻮم در ارﺗﺒـﺎط ﻫﺴـﺘﻨﺪ
اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪﮔﻴـﺮي
ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش اﻟﻜﺘﺮوﻣﺘﺮﻳـﻚ روش ﺑﺴـﻴﺎر
ﻣﻨﺎﺳــﺒﻲ در ﭘــﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳــﻚ ﻛــﺎرﮔﺮان در ﻣﻌــﺮض
 اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﺳـﺎده و ﭘﺮﺗﺎﺑـﻞ.ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
 ﻗﻴﻤﺖ ارزان و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ آن،ﺑﻮدن
را دارد ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي و در ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﺑـﻪ
.ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺰرگ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺨﺸﻲ از ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎس ﻛﺎرﮔﺮان ﺷﺎﻏﻞ در ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم
آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻦاﺳﺘﺮاز از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ در اﺳـﺘﺎن
-89  در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در ﺳﺎل,1389 ﻳﺰد ﺳﺎل
 پ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم933  و ﻛﺪ90
ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻬـﺮان اﺟـﺮا ﺷـﺪه
 ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ از ﻫﻤﻜــﺎري ﺟﻨــﺎب آﻗــﺎي ﻫﻮﺷــﻨﮓ.اﺳــﺖ
ﻳﺎرﻣﺤﻤﺪي در ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠـﺎم اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
.ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ
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Abstract
Background and aims: Organophosphate compounds are the most popular insecticides with the widespread
application in pest control. These toxic compounds interfere with the blood cholinesterase and inhibit the
cholinestarse activity. Measurement of Cholinesterase activity is widely used for diagnosis of poisoning and
adverse effects caused by pesticides. Green-house workers are one of the important occupational groups with
the high risk of poisoning with organophosphate and karbamat pesticides .The purpose of this study was to
assess the exposure of green-house workers with anti-cholinesterase toxic compounds by measuring the blood
cholinesterase activity using electrometric method.
Methods: This research is a descriptive cross sectional study that carried out on farmers of the cucumber
green-houses. In this study, 40 workers were selected and their blood cholinesterase enzyme activity were
measured using electrometric method. In electrometric method the reduction of cholinesterase activity can be
measured through recording the changes of blood pH induced by anticholinestrase agents. The results were
analyzed by version16 of spss software.
Results: Based on the obtained results the amount of erythrocyte cholinesterase enzyme inhibition was
between 1.77% to 35.4% and the mean and standard deviation was 23.2% ±9.68.
Similarly, the amount of plasma cholinesterase enzyme inhibition was between1% to 28% and the mean and
standard deviation was equal to 16.57 ±7.92.
Following the analysis of results 25% (n=10) of the workers were identified with no poisoning, 17.5% (n = 7)
with minor poisoning, 55% (n=22) with moderate poisoning and 2.5% (n=1) with severe poisoning.
Conclusion: Organophosphate poisoning has been reported as the third cause of poisoning and also the leading
cause of poisoning deaths in our country.Therefore, considering the results of this research and the importance
of the evaluation of workers exposure to organophosphate pesticides it can be stated that the use of
electrometric method is a valuable tool for biological monitoring of exposed populations. As this method is
simple, portable and not expensive and at the same time provides high precision, it has a potential to be applied
for screening and early diagnosis of organophosphate poisonings inlarge-scale studies.
Keywords: Anti-cholinesterase pesticides, Biological monitoring, Green house workers, Occupational
exposure.
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